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This paper  analyzes  the declining  importance  of political parties  in  the Central African 
Republic  (CAR).  It argues  that  the problematic attitude of elites who are  fluctuating be‐
tween violent and peaceful behavior in order to further their own careers is  jeopardizing 
both peace and democracy. The author hypothesizes  that both political parties and rebel 
movements are  failing  to adequately  represent  (ethnoregional)  interests, but  that parties 


















Dieses  Diskussionspaper  analysiert  die  schwindende  Bedeutung  politischer  Parteien  in 
der Zentralafrikanischen Republik. Argumentiert wird, dass das problematische Verhalten 
der  Eliten,  die  zwischen  gewaltsamen  und  friedlichen  Handlungsweisen  hin  und  her 
wechseln, um ihre eigene Karriere zu befördern, letztlich Frieden und Demokratie gefähr‐
det. Der Autor stellt die Hypothese auf, dass sowohl politische Parteien als auch Rebellen‐
bewegungen darin  versagen,  (ethnoregionale)  Interessen  adäquat  zu  repräsentieren. Al‐
lerdings  leiden Parteien deutlich  stärker  im Verlauf des Kriegs‐ und  Friedensprozesses. 
Verhaltensmuster der Elite werden als wesentliche Erklärung für die daraus resultierende 
Krise der Repräsentation dargestellt, während die Präferenz  internationaler Akteure  für 









































The  relationship between political parties and violence  can be  complex, particularly when 
violence  has  become  an  established mode  of  competition,  as  is  the  case  in many African 
states. More  importantly, civilian political parties can  fall prey  to armed  insurgencies  in an 
indirect but significant way: They are simply no longer the most important actors in the po‐
litical  game when  peace  negotiations  involve  the  government  on  the  one  hand  and  rebel 
movements on the other. Political parties also have to position themselves between alignment 
and critique with respect to violent actors—a potentially risky business. They may ultimately 
lose  out  as  a  result  of power‐sharing  arrangements  enacted  in peace  agreements.  In  such 








their  role  in conflict and  their  (in)capacity  to  represent ethnoregional  interests, contrary  to 
general assumptions—and on rebel movements—that  is, on  their ability  to sideline civilian 
competitors instead of the difficulty of transforming them into political parties (“from bullets 
to  ballots”)—this  paper  seeks  to  address  questions  that  escape  the  attention  of  well‐
intentioned policy makers and mainstream research alike. 
Methodologically,  the  paper  addresses  its  hypotheses  in  the  following  way:  The  main 
(north/south)  ethnoregional  cleavages,  together with  further  types, are described and ana‐
lyzed in relation to the changing election results from 1993 to 2005. The limited responsive‐
ness of the political system to ethnoregional grievances is shown through the demonstration 




tiations  including power‐sharing devices plus  internal dialogue processes),  the paper dem‐
onstrates the declining importance of political parties in the political game. Finally, selected 
biographical data  shows  that  some of  the key  stakeholders  in CAR politics  are  straddling 
roles  as  violent  entrepreneurs  and  as  civilian  politicians  and  thereby  setting  problematic 
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those  transitions result more or  less automatically  in both peace and democracy are highly 
problematic and naive. Manning  (2004, 2007)  is  interested  in  the description of  challenges 
that parties  themselves  face  in moving  from battlefield  to political  arena.  She  finds  (2007: 





Political parties  ideally  represent  social  interests. The  latter may be  in  conflict,  and  some‐
times this conflict degenerates into violent conflict. Sartori posits that parties are or should be 
“an instrument […] for representing the people by expressing their demands” (Sartori 1976: 
27).  Different  forms  or  degrees  of  representation  may  be  distinguished,  and  the  sym‐
bolic/descriptive and responsive/substantive ends of a continuum may be juxtaposed. In the 
African context, it is assumed that the predominant division of social interests is frequently 
ethnoregional  in nature, although doubts are permitted, particularly with regard  to  the as‐
sumed link between ethnicity and party politics (Basedau/Stroh 2009).1 Ethnoregional groups 
certainly do not exist “objectively” and with a clear consciousness on their own. “Rather both 





resentation  of  these  social  groups  […]  is much  harder  to  find. Whilst  (some)  ethnic 
groups may appear to enjoy a form of substantive or  interest representation, through 
                                                     
1   Randall (2007: 90) opts for ethnoregional  instead of  just ethnic  interests: “In fact numerous studies of recent 
elections in tropical Africa, given the frequent tendency for concentrations of particular ethnic groups to coin‐
















tribution  (a)  looks systematically  for  indicators of  the decline  in  the political  importance of 
parties  in  times of mutiny, civil war, and rebellion and  (b) puts  them  in  the context of  two 
main characteristics of contemporary history: a problematic elite attitude towards (political) 






























  1993 (of 85 seats)  1998 (of 109 seats)  2005 (of 105 seats) 
MLPC  34  47  11 
RDC  13  20  8  
FPP  7  7  2 
PSD  3  6  5 
ADP  6  5  2 
MDD  6  8  (2) 
PLD  7  2  (3) 
CN  3  ‐  ‐ 
MESAN  1  ‐  ‐ 
MDREC  1  ‐  ‐ 
PRC  1  ‐  ‐ 
FC  1  1  ‐ 
PUN  ‐  3  (3) 
FODEM  ‐  2  (1) 




Löndö  ‐  ‐  1 
Independent  2  7   34 
Sources:  African  Elections  Database  http://africanelections.tripod.com/cf.html  (accessed  24  September  2009); 




in  three  out  of  17  prefectures  (north‐west: Ouham, Ouham‐Pendé  and Nana‐Gribizi)  and 



















in  the  political  geography  during  the  1990s,  for  example,  the  declining  popularity  of  the 






voters. Nevertheless, at  the margins of each party’s electorate  there was  intense nonviolent 
competition. The parties or their  leaders probably held some clientelist appeal among their 
followers, although Goumba in particular never wanted to appear as the typical African “big 




The FPP and, arguably,  three other parties  (ADP, PSD, MDD), with  their  long‐lasting exis‐






perienced neglect  since  the beginning  of French  colonization.5 Patassé’s military defeat by 
Bozizé meant  that  the old  ethnoregional  cleavage  (north versus  south) had  lost  relevance, 
something which will be demonstrated in a later section.  
The  relative  neglect  of  the  north  was  obviously  not  remedied  when  northern  politicians 







5   It would be hazardous  to display any  concrete ethnic  census  figures, but  the  following groups are usually 







1988, 2000 and 2003 by  region: Ouham and Ouham‐Pendé,  the major Patassé  strongholds, 
witnessed an  increase  from 29.4 and 31.5 percent, respectively,  to 37.4 and 36.0 percent be‐
tween 1988 and 2000, with falling figures in 2003 (UNDP 2008: 146). However, Patassé’s home 
region of Ouham‐Pendé was in 2006 still the prefecture with the second‐highest ranking (out 
of 17) with regard  to respondents claiming  to have no education and only  thirteenth place 
with regard to respondents claiming to have secondary education or higher (UNFPA/Macro 
International 2008: 4, 5). It might also be of interest that Vakaga Prefecture, the main site of 
the Union des Forces Démocratiques pour  le Rassemblement  (UFDR)  rebellion  starting  in 
2005, had the worst, and still declining figures, for school enrollment rates (1988: 26.8, 2000: 
22.4, 2003: 22.0)  (UNDP 2008: 146). The  record was not better with  regard  to  security as a 
public good in Northern CAR. Insecurity indeed even spread under both Patassé and Bozizé 
in large parts of the periphery, and not only in Bangui, which had been the main theatre of 




experience  setbacks. The degree of  fragmentation of  the party  system has been  increasing 
since 1993  (see Table 1). This has served as an  initial  indicator of a  loss of  influence on  the 
part of the main political parties. Whereas the RDC and the MLPC together controlled 47 out 
of  85  seats  after  the  1993  elections  (55.3 percent)  and  the  six most  important parties  con‐






19 out of 105 seats  (18.1 percent) and  the six  important parties  together held 29 seats  (27.6 
percent). This  result  reflects  a dramatic political  change,  though  there was  admittedly  no 

































The CAR’s  transitional context  is obviously  important  for understanding party‐related vio‐
lence. The CAR is an example of a transition that was perverted by the undemocratic behav‐













Kolingba’s party—retained considerable  influence  in  the security apparatus, particularly  in 
                                                     
7.  Differences in the reported election results are mostly due to Bozizé’s nebulous support base. He relied, on the 




the army,  throughout  the 1990s. The RDC did not play  in accordance with  the rules of de‐
mocracy  either.  Similarly  to other parties,  it became  a  secondary  actor  in  the  course of  the 
growing militarization of politics, which occurred  from  the mid‐1990s on. The mutinies  in 
the  late  1990s  and  the  attempted  violent  coup  in  2001  evoked more  than mere  sympathy 
from  the RDC, although—and  this  is  important—the party never endorsed Kolingba’s per‐
sonal decision  to back  the  coup. Ethnic  loyalty played a  role  in mutinies and  the  coup at‐
tempt as well, as  former president Kolingba had predominantly  recruited  troops  from his 
Yakoma ethnic group. The resulting backlash on the RDC was evident as well when the coup 
attempt failed.8  









ary 1997,  to mediate between  the mutineers and  the government  (Ngoupandé 1997: 78‐81). 










meeting. This was  the  last  time  that political parties played  such an  important  role  in  the 
peace process. 
It is essential to recognize that the armed conflicts in 1996/97—and equally importantly, the 












And at some point, something close  to  this objective was achieved:  the mutinies of 1996/97 






rary and cosmetic acceptance of  inclusive politics,  largely as a  result of  international pres‐







A dangerous precedent was established  in  the resolution of  these conflicts. A  lesson appar‐
ently  learnt by  local actors was  that  the  threat of violence could be  instrumentalized  to re‐
ceive material rewards. For instance, the mutineers were immediately accepted as a negotia‐
tion partner and  concessions were made quickly—much more quickly  than  to  the  civilian 
opposition. Exerting violence proved to be a means to garner international attention, which, 
at  least at  first glance, proved  rewarding. One message emanating  from  this  situation was 
that those losing out in the redistribution of sinecures should retain their capacity to sustain 
conflict  (inter  alia  arms). This would preserve  their  capacity  to  come  back  to  the  “dining 
room.”9  
Additionally, it is important to state that electoral violence in the CAR was constantly com‐














Bozizé, of being  implicated  in a new coup plan was a surprising  turn of events. Bozizé re‐
fused to accept an arrest warrant. On November 3, 2001, the UN Secretary General’s special 
representative in the CAR, General Lamine Cissé, undertook a good offices mission to bring 















democratic credentials. Getting  rid of Patassé at any price was apparently  the order of  the 
day. 














The “national dialogue”—which  included many of  the major  civilian protagonists but not 
Patassé  or his  former minister  of defense  Jean‐Jacques Démafouth—in  September/October 
2003 can still be  termed  fairly successful as  it  led  to a set of consensus decisions regarding 




president  in 2005. He  included  some heavyweights of  the political  class  in his  subsequent 





• Ange‐Félix  Patassé  (MLPC):  putschist,  1982;  president,  1993–2003;  afterwards  at  least 
vaguely  associated  with  some  northern  rebel  movements  (Armée  populaire  pour  la 
restauration  de  la  démocratie—APRD,  Front  Démocratique  du  Peuple  Centrafricain—
FDPC). 
• François Bozizé  (KNK): putschist, 1982 and 2003; very disappointing election  results  in 
1993 (1.5 percent); chief of staff, 2001; president of the republic, 2003. 
• André  Kolingba  (RDC):  chief  of  staff,  1979;  putschist,  1981;  president  of  the  republic, 
1981–1993; at least indirectly involved in mutinies, 1996/97; claimed to be the mastermind 
of the coup attempt in 2001. 
• Charles  Massi  (FODEM):  retired  army  colonel;  former  mines  minister  under  Patassé; 
minister  of  rural  development  under  Bozizé;  political  coordinator  of  the  UFDC  rebel 
movement  in 2008  (later expelled); and  founder of  the armed Convention des patriotes 
pour la justice et la paix (CPJP). 
• Jean‐Jacques  Démafouth  (NAP):  defense  minister  under  Patassé;  interrogated  for  in‐







13   The  Economist  Intelligence  Unit  (CAR  report,  March  2009)  notes  that  Demafouthʹs  appointment  was  de‐





Additionally,  so‐called  “liberators,” partly Chadian mercenaries  and partly CAR nationals 
who had helped Bozizé take power (Debos 2007), increasingly posed a security threat in the 
capital Bangui and extorted money from inhabitants. They were later transported to the bor‐
der with  the help of  the Chadian government,  and  a good number of  them became  rebel 
fighters. This variation in the origin of the different new rebel groups may already indicate 
whether they could be expected to represent larger group interests. 
The various rebel movements  in  the northern part of  the country  from 2005 onwards were 




ing which he  at  least did not  rule  out direct  talks with  rebels.  Several  opposition  leaders 
snubbed the meeting. While France intervened with massive military support for the Bozizé 
government, most international donors continued to exert pressure on Bozizé to start nego‐


















14   The  text  of  the  Syrte  Agreement  is  available  at  http://alliance‐democratie‐progres.over‐blog.com/article‐
5637289.html (accessed 3 August 2009) 





fight  (maybe  for  this reason) and  to appeal  for an  inclusive dialogue.16 A preparatory com‐
mittee to organize the inclusive national dialogue was agreed upon in October 2007, with re‐
bels holding only three of 23 positions. 
Both  the APRD and  the government  finally  signed a  ceasefire agreement on May 9, 2008, 
thus preparing  the ground  for a more  inclusive peace agreement.  Interestingly, some well‐
known politicians jumped on the bandwagon rather late in the process—or revealed their in‐
timate  connection with  various  rebel movements. On March  29,  2008,  the  former defense 
minister Démafouth, who had  for a  long  time been believed  to have close  links with “the” 








dent  in  the past and had  received  rather disappointing  results  (3.2 and 1.3 percent  respec‐





ville on  June 21 by  the government,  the APRD  (Démafouth), and  the UFDR  (local military 
commander Damane). It was rejected by parts of the exiled UFDR leadership, however, and 
was not signed by the third most important group, the FDPC, even though it had attended 
the  meeting.  Fighting  erupted  anew  in August  after  all  three  groups  withdrew  from  the 
peace process over the thorny issue of an amnesty law. 
Gabon’s President Bongo invited the belligerent parties to Libreville in September following 





five  people  close  to  former  president  Kolingba  back  in  1999.  The  law  specifically  named 
                                                     





































































































The meeting was chaired by  former Burundian president  (and coup  leader) Pierre Buyoya. 
Patassé flew in from his exile in Togo. His rival inside the MLPC, Martin Ziguélé, attended as 
well, as did Démafouth, who had  formed a political party  in  the meantime  (Nouvelle Alli‐
ance pour le Progrès, NAP). During the opening ceremony, the civilian opposition were not 
allowed to take the floor. On December 10, UFVN coordinator Henri Pouzère asked Bozizé to 
step down  for multiple violations  of  the  constitution,22 but  the  tide  turned when Ziguélé, 





sion. The  follow‐up  committee was  composed of  former presidents Patassé  and Kolingba, 
plus Bozizé. There were no seats for the civilian or the armed opposition.23 Not only in for‐


















































































international  cooperation,  respectively. Françoise Naoyama of  the APRD became  the  envi‐
ronment minister, and Djomo Didou of the UFDR the housing minister. New rebel alliances 





side of  the armed movements? All  in all,  there have been  few clear statements of what  the 
22  Mehler: Reshaping Political Space? 
 
various  rebels  stand  for. The more political of  the  stated aims of  rebel  representatives has 
been “to  sit down and  to discuss” national problems. They have also accused  the  current 
government of  corruption, mismanagement  and  the pursuit of narrow  ethnic  interests  (of 
Bozizé’s Gbaya group). The professed readiness  to  join a power‐sharing government might 
be  seen  as nothing more  than  rent‐seeking  behavior  and  not  an  acknowledgement  of  the 




parties are ostracized and banned  from participating  in  the management of  the country.”25 
The best‐known UFDR commander, Zaccharia Damane, cited additional grievances: the im‐
passability of the roads in the region (Vakaga), the lack of health care, the lack of education, 










vember  2006:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6136210.stm;  http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_ 
id=136&art_id=qw1163486881436B253 (accessed 30 July 2009). 






tion que nous prenons  le pouvoir, quʹil gère  la  transition avec un premier Ministre Musulman,  translation 
AM). 
27   “Listen Mr Journalist, if you want to drown your dog you have to accuse him of hydrophobia. And tell me, 





de Centrafrique nʹont –  ils pas droit au pouvoir parce quʹils sont musulmans,  islamistes et  représentent un 
danger pour la nation? Les chrétiens ont gouverné 46 ans, où sommes nous? Au paradis? Non il faut reconnaî‐








from  its  inception  in 2005  that Bozizé had  toppled a  legitimate government  in March 2003, 
had mismanaged public funds, and had divided  the nation.30 Such statements underscored 





An occasional  commentator on  the private  Internet platform Sangonet  clearly exposed  the 
ideological and programmatic poverty of all rebel movements and declared that their activi‐
ties were nothing but criminal.32 It is difficult to come to a different conclusion. It may there‐
fore be of greater  interest  to determine what  the social background of rebel movements  is. 
However, we  lack clear  information on  recruitment practices and  the ethnoregional affilia‐
tion of individual fighters. Findings from Debos (2008) corroborate the impression that many 














32   “And none of  those  rebels, even  those who claim  to be  the most eloquent, such as Sabone and Gazambéti, 
seem  to  have difficulty  explaining  the  reasons  for  their  rebellions  and  convincing  the  citizens. They  have 
never deemed it necessary to explain to Central Africans their real political and revolutionary ideology, which 
guided  them  really and which  led  to  the establishment of a political opposition by  initiating youths  in  the 
bush  instead of giving  them a professional education with perspectives different  from  those of robbers.  (Et 
aucun d’entre ces rebelles, même ceux qui se voudraient les plus éloquents comme Sabone et Gazambéti sem‐
bleraient  avoir  des  difficultés  à  expliquer  les  raisons  de  leurs  rébellions  et  à  convaincre  les  citoyens.  Ils 
n’avaient  jamais  crû nécessaire d’expliquer aux  centrafricains  la véritable  idéologie politique et  révolution‐
naire qui les guidait vraiment et qui avaient établi qu’une opposition politique se faisait en initiant des jeunes 







organizations, and  the European Union. The number of  recent  reports on  the most  remote 


























































buses and small villages)  is an old one and had a direct  impact on the  lives of Northerners 




Political parties have  lost out  in  the CAR’s recurrent violent crisis and  in  the peace process. 
Established parties’ loss of representational weight in parliament and their sidelining in both 
peace negotiations and dialogue processes are major indicators of this. The amount of atten‐







admitting  the perpetrators  to  the negotiation  table after a show of  force  is very dangerous 
(Tull  and Mehler  2005). This  could prompt  even more peaceful political parties  to  change 
their strategy, and there are convincing signs that this will indeed be the case in the CAR.  
Upon closer  inspection  it becomes  clear  that  the  relationship between political parties and 
violent conflicts in the CAR is highly complex as some of the most active political entrepre‐
neurs create or use political parties and military organizations (including rebel forces and the 




litical setback;  they have not been able  to make  their voice heard. The donor community—
interested principally  in a quick,  superficial peace—has  largely disregarded  them. Civilian 









lion  (while rebels  themselves provide  the context, or at  least  the pretext,  for  the very same 
brutality by armed forces). 
Political parties and rebel movements in the CAR may “stand for” the interests or grievances 
of ethnoregional groups, yet  it  is hard  to  identify many activities undertaken by  these or‐
ganizations which one  could easily  classify as “acting  for”  those  same groups. This  latter, 
more substantive, form of representation has until now obviously been rare—maybe because 
of the specific contextual conditions of the CAR. The example of Côte d’Ivoire, where rebel 
leaders have  tried hard  to create  their own  local  legitimacy (while not standing  in national 
elections, at least so far) and where political parties have remained the prime political actors, 
suggests  that  there could be  important variations at play  in post‐conflict societies. Can  the 
representative know what the  interests of the represented are without consultation? This  is 





better  than  parties  at  representing  group  interests.  They  may  get  more  or  less  voluntary 
popular support at times, but they cannot be held accountable by the local population they 
claim  to defend;  elected members  of parliament  at  least  face  the destiny  of  not  being  re‐
elected. The CAR thus faces a continued crisis of representation, and both peace and democ‐
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